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Abstrakt
Një ndër pyetjet thelbësore në rrafshin ekonomik bashkëkohor të shekullit XXI është edhe ajo
përkitazi me metodën më efikase të prodhimit të energjisë në mbështetje të sferave të ndryshme
jetësore dhe sociale. Burimet fosile të energjisë, në veçanti ato nga qymyrguri, shërbejnë për
prodhimin e shumicës së energjisë elektrike në Kosovë, ndërsa një pjesë e vogël përftohet nga
burimet e ripërtëritshme. Ndopak më saktësisht, rreth 90-95% e energjisë përftohet nga burimet
fosile, teksa pjesa e mbetur gjen prejardhjen në burimet eripërtëritshme.
Kosova, tashmë, është në etapën e tranzicionit të energjisë, duke zbatuar dhe jetësuar direktivat
dhe caqet e përcaktuara nga Bashkimi Evropian — udhëzime këto që synojnë rritjen e prodhimit
të energjisë nga BRE. Kësodore, në një të ardhme të afërt, pritet rritja e përqindjes së energjisë së
përftuar nga BRE. Në logjikë koherente, ky proces do të përkonte me rënien e prodhimit të
energjisë elektrike nga burimet fosile.
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FJALORI I TERMAVE
BRE- Burimet e ripërtëritshme të energjisë
TC- Termocentral
ZRRE- Zyra e Rregullatorit të Energjisë
kV- kiloVolt
MW- megaWatt
kW- kiloWatt
kWh- kiloWatt orë
GWh- gigaWatt orë
MWh- megaWatt orë
Hz- herc
KOSTT-Korporata për Operimin e Sistemit të Transmisionit dhe Tregut
KEDS- Coorporation for Energy Distribution and Supply
KEK- Korporata Energjetike e Kosovës
MZHE- Ministria e Zhvillimit Ekonomik
cm²- centimetër katrorë
kg- kilogram
°C- gradë celsius
SO2- dioksidi i sulfurit
NOx- oksidi i azotit
CO2- dioksid karboni
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1. Hyrje
Termocentralet e ndërtuara ndërmjet viteve 1970-1984, dhe që përdorin sistemin qymyrguror,
akoma janë furnizuesit

thelbësorë dhe kryesorë në aspektin energjetik në Kosovë.

Termocentralet në fjalë lëndëzojnë pothuaj 90% të prodhimit të sotëm elektrik. Sipas shembullit
të një numri të konsiderueshëm shtetesh, edhe vendi ynë ka përqafuar inicativën e
dekarbonizimit dhe investimit në energji të modelit BRE, në mënyrë që t’i plotësojë kriteret
evropiane dhe ndërkombëtare në këtë aspekt.
Shqyrtimi dhe favorizimi i modelit BRE, nga një pikëpamje, është i diskutueshëm meqë burimet
nuk janë në dispozicion në mënyrë konstante. Që në zanafillë, ato varen nga kushtet llojore
atmosferike ku mund te ceken: intensiteti i përhapjes së spektrit diellor, niveli i rrjedhës së ujit në
lum apo edhe niveli i sasisë së ujit në liqen, shpejtësia e zhvendosjes së erës, e të tjera. Veç kësaj,
mjetet, dhe pajisjet teknike e teknologjike, që shërbejnë për akumulimin dhe ruajtjen e energjisë
në sasi të mëdha janë të pamjaftueshme apo të pakta dhe, nga aspekti financiar, të kushtueshme.
Rrjedhimisht, furnizimi me energji elektrike nga sistemet BRE përmban, më vete, një sërë
elementesh jo edhe aq të sigurta; të paktën, në krahasim me lëndëzimet që mund të sigurohen
nga burimet e fosilizuara të cilat janë mjaft të saktësuara pranë subjekteve të termocentraleve.
Në një masë, qasja konkrete dhe e drejtpërdrejtë në qymyrgur e favorizon, ose më saktësisht e
favorizonte gjer më rishtazi, përdorimin e burimeve fosile të energjisë duke qenë se mund të
gërmohen aty për aty, të përpunohen në ndonjë vend veças, dhe të dërgohen kudo që duhet
energjia.
Mangësia kryesore e këtij lloj burimi është përmbajtja e tyre kimike. Në djegie e sipër të lëndës,
lirohen hidrokarbone të cilat përzihen me ajër dhe shndërrohen në dioksid karboni apo thjesht
transformohen në elemente ndotëse. Prandaj, nga kjo që u shtjellua më sipër, dhe si rrjedhojë
faktike ekologjike, modeli BRE trajtohet si alternativë e zbatueshme me avantazhe potenciale të
konsiderueshme dhe të dukshme.
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Përparësia primare e energjisë së përtëritshme është në vetë burimin prodhues, duke filluar nga
dielli, uji, apo edhe era. Baza ideore e këtij koncepti është në qasjen që kanë rrjetet përkatëse
përmes paneleve solare, mullinjëve specifik, si dhe turbinave ujore kur gjendet atypari ndonjë
rrjedhë uji apo valë baticore.

Ky punim, në një anë, mëton të përimtojë në mënyrë analitike shkallën e produktivitetit nga
burimet fosile si dhe nga ato që përkojnë me modelin BRE. Kurse, nga ana tjetër, hulumtimi i
qenësishëm ka për synim të shqyrtojë dhe trajtojë arsyeshmërinë dhe vlefshmërinë potenciale të
vendosjes dhe instalimit të kapaciteteve nga BRE.
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2. Përparësitë dhe mangësitë e ndërsjella
Një faktor i rëndësishëm në procesin prodhues, për sa u përket burimeve të ripërtëritshme të
energjisë, është se ato janë në hap me ritmin e dukurive natyrore. Së këtejmi, mund të deduktohet
se BRE përfiton nga frytet e tyre por edhe është në raport varësie ndaj mungesave të mundshme
të burimeve përkatëse. Kjo, për vet faktin se ky sistem shfrytëzon dhe përcjell dukuritë natyrore
në konfiguracionet prodhuese.
Përparësitë dhe mangësitë e furnizimit me BRE janë të ndërlidhura pandashmërisht. Kushtet
klimatike dhe stinët luajnë rol esencial në BRE. Për më tepër, ndryshueshmëria e kushteve
klimatike luhat në përputhje me zonat klimatike që nxjerrin në pah vështirësi të larmishme. Një
regjion mund të jetë më i përshtatshëm me njërin burim, ndërsa më i papërshtatshëm me burimin
tjetër. Avantazhi kryesor i BRE gjendet në vetë burimet prejardhëse; për solaren, dielli dhe ligji i
gravitacionit, për mullinjt, era dhe energjia valore, për hidrocentralet, uji nga burimet e
ndryshme. Njëkohësisht, duke nënkuptuar se BRE duhet të përdoret me respekt ndaj natyrës,
ekosistemi mbrohet së bashku me vetë pjesëmarrësit e ekosistemit.
Prodhimi që gjen prejardhjen nga energjitë fosile është akoma aktual në kohën e sotme. Kështu
ka qenë, dhe është, ndër shekuj kur analiza merr parasysh përdorimin qymyrguror i cili
gërshetohet me modelin e distribucionit fosilor.
Përparësitë dhe mangësitë e furnizimit me energji fosile janë të një natyre tjetër prej BRE.
Avantazhi i lëndëve djegëse fosilore është transportueshmëria e tyre. Ndërmarrjet lehtësisht
mund ta magazinojnë dhe mbartin lëndën e parë derisa arrin koha kur shfaqet nevoja për t’i
përdoruar. Në radhë të parë, mangësitë e burimeve fosilore ndërlidhen ngusht me pasojat që
mund t’i shkaktojnë shëndetit, kurse në radhë të dytë, duhet cekur dhe theksuar dëmet që ky lloj
procesi prodhues ia shkakton ekosistemit, në veçanti komunitetit biologjik që përmban
organizmat ndërveprues në mjedisin e tyre fizik.

3

3. Prodhimi, shpërndarja dhe konsumi i energjisë elektrike në Kosovë
3.1 Prodhimi
Prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë bëhet kryesisht nga termocentralet Kosova A dhe
Kosova B (TC A dhe TC B); ky sistem përbëhet nga gjeneratorë të centralizuar prej të cilëve
bëhet shpërndarja e energjisë elektrike në të gjithë vendin. Veç kësaj, një pjesë ë vogël e
gjenerimit bëhet nga energjia solare, energjia e erës, dhe hidroenergjia.

Figura1. Pjesëmarrja në prodhim të energjisë elektrike(ZRRE, 2020)

Pasi që BRE kanë kapacitete më të vogla të instaluara dhe prodhimi nga to është i shpërndarë,
disa nga to të cilat kanë kapacitete të vogla lidhen direkt në rrjetin e distribucionit dhe përdoren
për furnizim lokal.
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Figura2. Kapacitetet gjeneruese në Kosovë(ZRRE, 2020)

Planifikimet vjetore të prodhimit të energjisë elektrike për tri vitet e fundit (2017,2018 dhe 2019)
kanë qenë:
-

5827.3 GWh në 2017(ZRRE, 2017)

-

5584.1 GWh në 2018(ZRRE, 2018)

-

5696.3 GWh në 2019(ZRRE, 2019)

Kurse prodhimi i energjisë elektrike për vitin 2020 planifikohet të jetë 5051.1 GWh.(ZRRE,
2020)

5

3.2 Shpërndarja e energjisë elektrike në Kosovë
3.2.1 Transmisioni dhe operimi i tregut
Në Kosovë, operatori i sistemit të transmisionit dhe tregut është KOSTT (Korporata për
Operimin e Sistemit të Trasnmisionit dhe Tregut).
KOSTT është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe shpërndarjen e energjisë elektrike në tension të
lartë dhe në distanca më të mëdha. Nivelet për të cilat është përgjegjës KOSTT janë linjat:
-

400 kV

-

220 kV

-

110 kV

Sistemit të transmisionit i përkasin kapacitetet transformuese të niveleve:
-

400/220 kV

-

400/110 kV

-

220/35/10 kV

-

110/35/10 kV

-

110/35 kV

-

110/10 kV

Po ashtu Kosova përmes linjave të interkoneksionit lidhet edhe me shtetet fqinje. Linjat
interkonektive të cilat përdoren për shkëmbim të energjisë me shtetet fqinje janë:
-

Dy linja me Shqipërinë: 400 kV dhe 220 kV

-

Një linjë 400 kV me Maqedoninë Veriore

-

Një linjë 400 kV me Malin e Zi

-

Katër linja me Serbinë: dy linja 110 kV dhe nga një linjë 220 kV dhe 400 kV
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Figura3. Harta e sistemit të transmetimit të energjisë(KOSTT, 2020)

3.2.2 Distribucioni i energjisë
Me bartjen e energjisë elektrike në nivelin e tensionit të mesëm dhe të ulët merret KEDS
(Kosovo Energy Distribution System). Linjat të cilat mirëmbahen nga KEDS janë të niveleve:
-

Rrjeti i nivelit 35 kV

-

Rrjeti i nivelit 10 (20) kV

-

Rrjeti i nivelit 10 kV

-

Rrjeti i nivelit 6 kV

-

Rrjeti i nivelit 3 kV
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-

Rrjeti i nivelit 0.4 kV

Kurse kapacitetet transformuese që posedon KEDS janë:
-

35/10 kV

-

10(20)/0.4 kV

-

10/0.4 kV

-

6/0.4 kV

Në të ardhmen, planifikohet që nivelet e mesme të tensionit 35 kV, 20 kV dhe 10 kV të kalojnë
në sistemin e tensioneve 20 kV, 6 kV dhe 3 kV.(KEDS energy, 2020)

3.3 Konsumi energjetik në Kosovë
Pjesa më e madhe e konsumit energjetik në Kosovë përbëhet nga amvisëria, por edhe një pjesë të
konsumit e përbëjnë industritë, objektet administrative apo shërbimet e ndryshme, bujqësia dhe
po ashtu një pjesë e energjisë humbet.
Stina kur sistemi energjetik është më i ngarkuar është dimri, kryesisht muajt me mot të ftohtë ku
konsumi ndonjëherë arrin edhe në 1200 MW. (KOSTT, 2020) Kjo për shkak se shumë
konsumatorë përdorin energjinë elektrike për t’i ngrohur hapësirat e brendshme. Nëse kapacitetet
vendore nuk mund të mbulojnë konsumin elektrik, atëherë duhet të importohet energji elektrike
nga shtetet e tjera.
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Figura4. Ngarkesa maksimale dhe minimale e sistemit për çdo muaj të vitit(ZRRE, 2020)

9

4. Përdorimi i energjisë fosile
Në Kosovë, energjia fosile është lënda e parë për prodhimin e pjesës dërrmuese të energjisë
elektrike. KEK (Korporata Energjetike e Kosovës) është ajo e cila merret me nxjerrjen e
qymyrgurit, përpunimin e tij, dhe përftimin e energjisë elektrike nga djegia e tij.
KEK e nxjerr qymyrgurin nga minierat të cilat janë të vendosura në fshatrat përreth dhe e
gjeneron energjinë elektrike duke përdorur dy termocentralet të cilat i posedon: Kosova A dhe
Kosova B (TC A dhe TC B).
Për shkak të nevojës për më shumë energji elektrike në Kosovë, është bërë planifikimi i ndërtimit
të një termocentrali të ri të quajtur “ Kosova e Re” i cili do të kishte kapacitet prej 450 MW dhe
do të ishte i përbërë nga teknologjitë e reja, ku edhe efikasiteti i tij do të ishte më i madh se
efikasiteti i termocentraleve TC A dhe TC B. Me ndërtimin e këtij termocentrali, do të
dekomisionohej termocentrali TC A, termocentral i cili ka efikasitet të ulët, shkakton ndotje të
mëdha dhe punëtorët punojnë në kushte të rënda pasi që teknologjia e implementuar në të i
përket viteve 1960-1970. Ky termocentral ka qenë i destinuar të ndërtohet afër qytetit të
Prishtinës dhe të fillojë gjenerimin në vitin 2023, por për arsye të ndryshme ndërtimi i tij është
pezulluar përkohësisht.

4.1 Përftimi dhe përpunimi i qymyrgurit
KEK nxjerr nga minierat qymyrgurin e tipit linjit, i cili shtrihet në basenet nëntokësore të
qymyrgurit. Në bazë të studimeve gjeologjike për qymyrin në Kosovë në vitin 2007, rezervat e
qymyrgurit të tipit linjit në vendin tonë janë gjithsej 12,442,361,000 tonelata.(MZHE)
Basenet më të mëdha dhe më të rëndësishme në Kosovë janë:
-

Baseni i Kosovës (shtrihet në pjesën qendrore të Republikës së Kosovës).

-

Baseni i Dukagjinit (shtrihet pothuajse në pjesën qendrore të pellgut të Dukagjinit).

-

Baseni i Drenicës (shtrihet në mes të basenit të Kosovës në lindje dhe basenit të
Dukagjinit në perëndim).
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Figura5. Harta e baseneve të qymyrgurit të llojit linjit në Kosovë(MZHE)

Në Kosovë, së pari, ka filluar procesi i nxjerrjes së qymyrgurit në vitin 1922, kurse baseni i parë
i cili është përdorur është baseni i Kosovës, fshatrat e para nga të cilat është nxjerrë qymyrgur
janë: Dardhishta, Sibofci, Zgafella e Re dhe Babushi i Muhaxherëve.
Që nga viti 1922, kur edhe ka filluar puna në minierat e qymyrgurit, e deri në vitin 2015, nga të
gjitha këto miniera të basenit të Kosovës janë eksploatuar gjithsej 339.25 milion tonelata
qymyrguri.
Aktualisht, në divizionin e prodhimit të qymyrgurit në KEK është duke u gërmuar në fushën e
minierës së Sibofcit jug-perëndimor. Kjo minierë posedon rreth 123.4 milion tonelata qymyrgur.
Në ditët tona, prodhimi mesatar vjetor në Divizionin e prodhimit të qymyrgurit në KEK është
rreth 8 milion tonelata qymyrgur në vit.(KEK)
11

Figura6. Harta e mihjeve sipërfaqësore të përdorura nga KEK.(MZHE)

Figura7. Statistikat e Prodhimit dhe deponitë gjatë viteve 2010-2016.(MZHE)

4.2 Termocentrali Kosova A (TC A)
TC A është centrali i parë energjetik në Kosovë i cili ka nisur gjenerimin e tij në vitin 1962.
Fillimisht, ky termocentral ka operuar vetëm me një bllok i cili ka gjeneruar 65 MW. Pastaj janë
implementuar edhe 4 blloqe të tjera në TC A deri në vitin 1975, kështu që është rritur kapaciteti i
këtij termocentrali. TC A gjithsej ka 5 blloqe të cilat janë:
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-

A1 me kapacitet prej 65 MW

-

A2 me kapacitet prej 125 MW

-

A3 me kapacitet prej 200 MW

-

A4 me kapacitet prej 200 MW

-

A5 me kapacitet prej 210 MW

Gjithsej, kapaciteti potencial gjenerues i Kosovës A është 800 MW, mirëpo blloqet A1 dhe A2
nuk janë më në funksion për shkak të vjetërsisë. TC A, tani për tani, operon me 3 blloqe (A3, A4
dhe A5) duke poseduar një kapacitet prej 610 MW. Sidoqoftë, sipas planit të tanishëm, TC A
funksionon vetëm me 2 blloqe, teksa njëri bllok qëndron vetëm si bllok rezervë, si rrjedhim i
vjetërsisë së tyre.
Efikasiteti i TC A është i ulët për shkak të teknologjisë së vjetër. Kur krahasohet energjia
parësore që hyn në termocentral nga qymyrguri me energjinë përfundimtare elektrike e cila del
nga termocentrali, raporti rezultues mes këtyre parametrave pasqyron një efikasitet të
termocentralit prej 32.42%.
Prodhimi vjetor i energjisë elektrike nga TC A është rreth 1500 GWh.(KEK)

4.3 Termocentrali Kosova B (TC B)
TC A është centrali i dytë që është ndërtuar në Kosovë dhe, tani për tani, është centrali me
kapacitetin më të madh për sa i përket produktivitetit. Përbëhet nga dy blloqe, të njohura si B1
dhe B2; i pari ka nisur së funksionuari në vitin 1983, ndërsa i dyti ka hyrë në përdorim në vitin
1984. Për dallim nga TC A, TC B ka teknologji më të zhvilluar, efikasitet më të lartë të pajisjeve
(kaldajave dhe gjeneratorit), dhe në saje të teknologjisë më të zhvilluar, edhe kushtet punuese
janë më të mira se në TC A.
Pajisjet kryesore të këtij termocentrali janë të punuara nga kompanitë evropiane:
-

Kaldaja (gjeneratori i avullit) është prodhim i “STEIN INDUSTRIE” dhe ka
karakteristikat e mëposhtme:
•

Prodhimi i avullit 1000 t/h me presion prej 186 kg/cm².

•

Presioni i dizajnuar 226 kg/cm².
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-

•

Temperatura e avullit të tejnxehtë 542°C.

•

Temperatura e avullit të ri-tejnxehtë 542°C.

Turbogjeneratori (Turbina) nga kompania “MAN” që sot është transferuar në
ALSTOM GmBH.

-

Gjeneratori elektrik nga kompania ALSTOM POWER SERVICE nga Franca.

-

Sistemi i kontrollit dhe komandës (DCS - P320) është nga kompania ALSTOM
POWER SERVICE nga Franca.

Në përqindje, efikasiteti i TC B është 38.79%, kur merret parasysh raporti i energjisë primare që
hyn në termocentral nga qymyrguri dhe i energjisë përfundimtare elektrike që prodhohet nga
termocentrali.
Dy blloqet e këtij termocentrali kanë kapacitet gjenerues prej 339 MW, me nivel dispozicioni
vjetor prej rreth 85%, që do të thotë se secila njësi është në veprim më shumë se 7200 orë në vit.
Prodhimi vjetor i TC B për gjeneratorë është rreth 3.750.000 MW, kurse prodhimin më të madh
vjetor ky termocentral e ka arritur në vitin 2013 ku ka gjeneruar 4.196.314 MW.(KEK)

4.4 Emetimi i ndotësve nga KEK
TC A dhe TC B janë ndotësit më të mëdhenj në vendin tonë. Substancat ndotëse të cilat lirojnë
këto termocentrale janë:
-

Hiri (grimcat e pluhurit)

-

gazi SO2

-

gazi NOx

-

gazi CO2

Edhe pse TC B është më i ri dhe përdor teknologji më të reja, momentalisht është ndotës më i
madh se TC A. Kjo për shkak që TC A ka ndërruar filtrat e tymëtarëve të saj në vitin 2011 dhe
është pajisur me filtra më të rinj, kurse TC B nuk i ka ndërruar filtrat e tymëtarëve, ndonëse është
planifikuar që këta filtra të ndërrohen së shpejti.
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Figura8. Emetimet specifike të TC A në vitin 2019.(ZRRE, 2020)

Figura9. Emetimet specifike të TC B në vitin 2019.(ZRRE, 2020)
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5. Zbatimi konkret i energjisë së ripërtëritshme
Ka ca kohë që theksohet tendenca e përdorimit të burimeve të ripërtëritshme të energjisë për
shkak të dëmeve më të vogla që shkaktojnë në mjedisin ku vendosen. Ndryshe nga centralet të
cilat përdorin burimet fosile si lëndë të parë, centralet të cilat përdorin BRE kanë për lëndë të
parë dukuritë natyrore të cilat janë të pashtershme për shkak se u përmbahen cikleve natyrore të
ndryshme.
Burimet e ripërtëritshme të energjisë të cilat mund të konvertohen në energji elektrike janë:
-

Energjia solare (diellore)

-

Energjia e erës

-

Energjia e ujit (hidroenergjia)

-

Energjia gjeotermale

-

Energjia nga biomasa

Në Kosovë vetëm një pjesë e vogël e energjisë elektrike prodhohet nga këto burime. Kjo pjesë e
energjisë prodhohet duke përdorur energjinë solare, të erës, dhe hidroenergjinë.
Për motivimin e investimit në BRE, Zyra e Rregullatorit të Energjisë (ZRRE) në Kosovë ka
vendosur tarifa nxitëse1 të cilat u mundësojnë centraleve nga BRE të shesin energjinë elektrike
me çmim më të lartë sesa termocentralet, në mënyrë që të kthejnë sa më shpejt shpenzimet e
investimet.
Tarifat e sipërpërmendura që ofrohen nga ZRRE përkitazi me prodhimin elektrik nga BRE janë
si në vijim:
-

Energjia solare (fotovoltaike): 136.4 €/MWh

-

Energjia e erës: 85 €/MWh

-

Hidrocentrale të vogla të reja: 67.47 €/MWh

-

Energjia nga biomasa: 71.30 €/MWh

1

Nga anglishtja feed-in tariff: linjë veprimi apo politikë e sajuar për të nxitur investimet në burimet e
ripërtëritëshme të energjisë.
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Caktimi i këtyre tarifave është bazuar në koston e investimit dhe të mirëmbajtjes të centraleve
përkatëse nga BRE.(ZRRE, 2020)
Për energjinë gjeotermale nuk ka ndonjë tarifë nxitëse pasi që në vendin tonë nuk ka kapacitete
të mjaftueshme për prodhimin e energjisë elektrike nga burimet gjeotermale.
Në anën tjetër, çmimet e energjisë elektrike të prodhuara nga TC A dhe TC janë rreth 27-30 €/
MWh.

5.1 Veçoritë e energjisë solare
Energjia solare, ashtu si edhe termi lë të kuptojë, gjen burimin nga rrezatimi diellor. Mund të
konvertojmë energjinë solare në energji elektrike duke përdorur sistemet (panelet) solare
fotovoltaike, të cilat përdorin celulat që ndërtohen nga materiale gjysmë përçuese ashtu që të
absorbojnë rrezet e diellit; mëpastaj, këto rreze të diellit ndikojnë që në brendësi të gjysmëpërçuesëve të shkaktohet elektricitet. Temperatura nuk është faktor që ndikon në prodhimin e
energjisë elektrike nga panelet fotovoltaike, përkundrazi nëse ka temperatura të larta, do të
nxehen edhe përçuesit e sistemit fotovoltaik dhe me nxehjen e tyre do të rritet rezistenca
elektrike e përçuesëve dhe do të bie efikasiteti i sistemit. Pra, në prodhimin e energjisë elektrike
nga panelet fotovoltaike ndikon vetëm intensiteti i rrezatimit diellor.
Pasi që Toka ka formë elipsoide, rrezet e diellit nuk bien njësoj në të gjithë sipërfaqen e saj.
Pradaj duhet të merren të dhëna të ndryshme para se të implementohen panelet solare në një vend
të caktuar. Faktorët që ndikojnë në projektimin e një sistemi solar janë:
-

Rrezatimi diellor lokal: duhet të merren parasysh gjatësia dhe gjërësia gjeografike e
vendit dhe të merren matje disa vjeçare për rrezatimin diellor.

-

Këndi optimal i vendosjes së paneleve dhe orientimi i tyre: meqë dielli nuk bie pingul në
sipërfaqet e tokës, vendosja e paneleve solare në mënyrë të pjerrët e rritë efikasitetin e
sistemit duke absorbuar më shumë energji solare. Po ashtu, nëse i vendosim panelet në
një kënd optimal, duhet edhe ti orientojmë ato nga dielli. Këndi optimal dhe orientimi
varen nga lokacioni, në Kosovë këndi optimal është 30-35 shkallë dhe orientimi duhet të
jetë nga jugu.
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-

Efikasiteti i paneleve solare: nëse përdorim panelet fotovoltaike të cilat kanë një efikasitet
më të lartë, atëherë do të na duhet më pak hapësirë për t’i vendosur panelet, për shkak që
do të arrijmë një kapacitet të caktuar me më pak panele. Panelet fotovoltaike të cilat kanë
arritur efikasitetin më të lartë deri tani janë ato që ndërtohen nga silici monokristalor, të
cilat arrijnë të konvertojnë rreth 15-20% të energjisë diellore në energji elektrike.

-

Objektet përreth paneleve solare: paneleve solare u nevojitet dielli për të funksionuar. Si
rrjedhojë, çdo objekt i cili mund të shkaktojë hije të cilat bijnë mbi panelet solare është
një pengesë për sistemin solar. Për këtë shkak, sistemet solare duhet të implementohen në
hapësira ku nuk do të jetë pengesë hija nga objektet e tjera.

-

Lokacioni dhe mënyra e vendosjes së paneleve solare: lokacioni i vendosjes së paneleve
solare është me shumë rëndësi pasi panelet zënë një hapësirë të madhe në krahasim me
centralet e llojeve të tjera (termocentralet apo centralet e erës) për të njëjtin kapacitet
gjenerues. Për më shumë, duhet pasur kujdes të mos zihen tokat pjellore për shkak se
vendosja e paneleve solare mbi to rezulton në uljen e fertilitetit të tyre. Për optimizimin e
shfrytëzimit të hapësirave, panelet solare mund të vendosen në çatitë e objekteve.

Në Kosovë, kohëve të fundit ka nisur implementimi i paneleve solare. Fillimisht, panelet solare
në vendin tonë përdoren më shumë për prodhim vetanak të energjisë elektrike, por me raste edhe
industritë i kanë implementuar panelet solare në çatitë e tyre me qëllim të uljes së konsumit
energjetik nga rrjeti elektrik.
Centrali më i madh solar në Kosovë është “ ECO PARK” i cili ndodhet në Gjakovë dhe ka një
kapacitet prej 6 MW.
Nëse krahasojmë pozitën gjeografike të Kosovës me vendet e tjera evropiane, atëherë mund të
shohim se Kosova ka një pozitë të levërdishme në aspektin e rrezatimit diellor. Madje rrezatimi
diellor në Kosovë është më i lartë sesa në disa vende ku përdorimi i energjisë solare është shumë
i zhvilluar.
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Figura10. Intensiteti i rrezatimit diellor në Evropë.(European Comission, 2006)

Rrezatimi diellor në sipërfaqen e rrafshët të territorit të Kosovës është 1500 MWh/m2 në vit.
Ndërsa kur llogaritet rrezatimi diellor në këndin e pjerrtësisë optimale, intensiteti i rrezatimit
arrin deri në 1700 MWh/m2 në vit. Pjesët të cilat kanë intensitet më të lartë të rrezatimit diellor
janë Rrafshi i Dukagjinit dhe rrethina e Prizrenit.
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Figura11. Intensiteti i rrezatimit diellor në Kosovë.(European Comission, 2006)

Figura12. Intensiteti i rrezatimit diellor në këndin optimal në Kosovë.(European
Comission, 2006)
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Përveç paneleve solare të cilat gjenerojnë energji elektrike, disa lloje te paneleve solare mund të
përdoren edhe për ngrohjen e ujit sanitar, këtu bëhet fjalë për sistemin termal të energjisë solare.
Përmes këtij sistemi, energjia rrezatuese e diellit akumulohet dhe shndërrohet në ngrohtësi e cila
mund të përdoret drejtpërdrejt për nevoja shtëpiake, për industri, si dhe për prodhim avullor që
nget turbinat gjeneruese të elektricitetit.
Në vendet ku dominon klima tejet e thatë, energjia edhe mund të tretet pjesërisht. Një pellg solar
me sipërfaqe prej 4000 hektarë humb rreth 3 miliardë litra ujë në vit në një mjedis të thatë(Tabor
& Doran, 1990).

5.2 Shfrytëzimi i energjisë së erës
Energjia e erës është energjia kinetike e rrymimit të erës; energji kjo e cila, me anë të mullinjëve
të erës, mund të shndërrohet në energji mekanike e cila, mëpastaj, nga energjia mekanike mund
të transformohet në energji elektrike. Për llogaritjen e fuqisë së erës mund të përdorim
ekuacionin:
1

𝑃 = 2 𝜌𝐴𝑣 3
Parametrat në ekuacionin e fuqisë së erës shprehin:
-

P është fuqia e cila shprehet me njësinë Watt [W]

-

𝜌 është dendësia e ajrit e cila ka njësinë 𝑘𝑔/𝑚3

-

A është sipërfaqja ku vepron rrymimi i erës dhe ka njësinë 𝑚3

-

v është shpejtësia e erës dhe ka njësinë m/s

Në ekuacionin e lartpërmendur, shohim se impaktin më të madh në fuqinë e erës e ka shpejtësia e
saj (shihet varësia e fuqisë nga raporti rrjedhimor që e ka me shpejtësinë e erës) pasi që është në
funksion eksponencial të kubit. Për të parë energjinë e erës të cilën mund ta fitojmë, atëherë
duhet të shumëzohet ekuacioni i fuqisë me orët në të cilat vepron ajo erë.
Nëse marrim parasysh ekuacionin për fuqinë e erës, para vendosjes së mullinjëve të erës duhet të
kemi parasysh këto elemente:
-

Shpejtësia e erës është faktori kryesor që ndikon në kapacitetin prodhues të energjisë së
erës, pasi që shpejtësia e erës rritet duke u rritur edhe lartësia mbidetare. Pra, lartësia e
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vendosjes së mullinjëve të erës ka ndikim në kapacitetin gjenerues të tyre, prandaj
mullinjtë e erës vendosen në kulla të cilat kanë lartësi 100-150m.
-

Edhe sipërfaqja e helikave të mullinjëve me erë ka rëndësi, pasi sa më të mëdha të jenë
helikat, aq më shumë sipërfaqe të rrymimit të erës do të përfshijnë.

-

Dendësia e ajrit ka rolin e vet në kapacitetin energjetik të erës. Me rritjen e lartësisë
mbidetare, ulet presioni atmosferik, prandaj ulet edhe dendësia e ajrit. Kjo ndikon
negativisht në kapacitetin energjetik të erës, por pasi që me rritjen e lartësisë mbidetare
rritet edhe shpejtësia e erës, atëherë nuk e përfillim dendësinë e ajrit meqë shpejtësia
është në funksionin eksponencial dhe e shumëfishon kapacitetin e energjisë së erës.

Ndër shekuj, forca e erës ka furnizuar energji për të pompuar ujin dhe për të vënë në veprim
mullinjt. Në ditët e sotme, turbinat me kapacitet prej 500 kW e më shumë prodhojnë elektricitet
të leverdishëm me prejardhje nga era.
Në Kalifornia, turbinat e infrastrukturës “Altamont Pass Wind Resource Area” me kapacitet prej
50 kW për 1.8 hekta.r mundësojnë largësi të ndërmjetme që mjafton për gjenerim
maksimal(Smith & Ilyin)
Disavantazhet e mullinjëve me erë:
-

Vendosja e mullinjëve me erë në një vend rezulton me humbjen e vegjetacionit në atë
vend, prandaj duhet të sigurohemi se tokat ku vendosen mullinjtë me erë të mos jenë toka
pjellore.

-

Gjatë sjelljes së helikave të mullinjëve me erë shkaktohen zhurmë dhe vibracione, të cilat
janë shqetësuese për ata që banojnë përreth, dhe janë shqetësuese edhe për kafshët që
ndodhen afër.

-

Me zbatim të energjisë erore, kujdes të veçantë duhet pasur ndaj zogjve shtegtarë
meqenëse ekziston rreziku i përplasjes së tyre në strukturat mbajtëse apo edhe në tehet
rrotulluese(Kellet, 1990).

-

Mullinjtë me erë poashtu prishin peizazhin origjinal të natyrës, gjë që mund të jetë
shqetësuese për banorët e një vendi ku vendosen ato.

-

Pasi që era nuk është gjithmonë konstante, edhe energjia elektrike nuk do të jetë
konstante, kjo mund të shkaktojë pengesa në balacimin energjetik, prandaj duhet pasur
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kujdes në deklarimin e energjisë elektrike që pretendohet të prodhohet nga mullinjtë me
erë, për të eliminuar debalancimin e rrjetit energjetik.

Figura13. Rrymimet mesatare të erës në Evropë.(Global Wind Atlas)

Sipas figurës 13, vendet e Ballkanit nuk kanë potencial të madh për gjenerim nga energjia e erës
në krahasim me disa vende të tjera. Pjesët të cilat kanë më shumë potencial për shfrytëzimin e
energjisë së erës janë kryesisht vendet të cilat kanë fusha të mëdha me lartësi të ulët mbidetare
ose bregdetet, kjo pasi që malet dhe kodrat e pengojnë dhe e ndalin rrymimin e erës. Vendet me
potencialin më të madh për gjenerimin nga energjia e erës në Evropë janë Britania e Madhe,
Danimarka, Gjermania, dhe Franca. Këto janë vende të cilat një shumicë të prodhimit total të
energjisë e gjenerojnë duke përdorur mullinjtë e erës.
Përkundër këtij vështrimi, nuk duhet anashkaluar mundësinë e prodhimit energjetik nga mullinjtë
e erës në Kosovë, ngase kur e shikojmë së afërmi hartën e rrymimit të erës në Kosovë, mund të
shohim se kemi rrymime lokale të erës të cilat mund të përdoren për prodhimin e energjisë
elektrike nga mullinjtë me erë.
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Figura14. Rrymimet mesatare të erës në Kosovë.(Global Wind Atlas)

Figura15. Trëndafili i erërave për katër stacione (qytete) të Kosovës.(Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës)
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Rrymimet më të mëdha të erës në Kosovë kalojnë nëpër pjesën e Shalës së Bajgorës, rrethinën e
Prishtinës, në komunën e Novobërdës, nëpër një pjesë të Kamenicës, në vargmalet mes Rrafshit
të Kosovës dhe Rrafshit të Dukagjinit, dhe në veri të Istogut.
Turbinat me erë në fshatin Kitkë të Kamenicës janë pjesë e infrastrukturës më të madhe në këtë
sferë të energjetikës në Kosovë. Pajisjet janë implementuar nga kompania Turke “Guris”, duke
përdorur mullinjtë me erë të teknologjisë së kompanisë “General Electric”. Ky park me erë
gjithsej përmban 9 turbina që kanë kapacitet 3.6 MW, kurse në total ky central ka kapacitetin
prej 32.4 MW.

5.3 Hidroenergjia
Nga energjia e ujit mund të përftojmë energji mekanike në disa mënyra, varësisht se si e
shfrytëzojmë atë dhe varësisht prej llojit të burimeve të ujit që kemi në dispozicion. Format nga
të cilat mund të shfrytëzojmë hidroenergjinë për të përftuar energji mekanike janë:
-

Shfrytëzimi i rrjedhjes së ujit nëpër lumenjë

-

Shfrytëzimi i presionit të ujit të një liqeni ku është akumuluar uji përmes një dige

-

Shfrytëzimi i baticave dhe zbaticave oqeanike

Për të përftuar energji mekanike nga hidroenergjia duhet përdorur turbinat specifike të cilat
shfrytëzojnë rrjedhjen apo presionin e ujit për të konvertuar hidroenergjinë në energji mekanike.
Pas kësaj, lehtësisht mund të prodhohet energjia elektrike duke përdorë gjeneratorët elektrik.
Poashtu varësisht nga presioni i ujit apo rrjedhja e tij, duhet pasur kujdes në vendosjen e llojit të
turbinës, pasi që vendosja e turbinës së gabuar në një hidrocentral, mund të rezultojë me uljen e
efikasitetit të hidrocentralit dhe, për më tepër, mund të shkaktohen dëme materiale në
hidrocentral. Turbinat të cilat përdoren më së shumti në hidrocentrale janë:
-

Francis: përdoret për presione mesatare me prurje të mëdha

-

Kaplan: përdoret për presione të ulëta dhe prurje të mëdha

-

Pelton: përdoret për presione të larta dhe prurje të ulëta

Ekuacioni i fuqisë së ujit mund të shprehet me ekuacionin:
𝑃 = 𝜂𝜌𝑄𝑔ℎ
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Ku parametrat në këtë ekuacion shprehin:
-

P është fuqia e ujit e cila shprehet në njësinë Watt [W].

-

η paraqet efikasitetin e hidrocentralit e cila në krahasim me centralet e tjera, është e lartë
dhe mund të jetë rreth 95%.

-

Q paraqet prurjet vëllimore të ujit për sekond dhe shprehet në njësinë 𝑚3 /𝑠 .

-

g paraqet nxitimin gravitacional i cili është i barabartë me 9.81𝑚/𝑠 2 .

-

ρ paraqet dendësinë e ujit e cila është 1000 𝑘𝑔/𝑚3 .

-

h paraqet rënien e ujit (diferenca mes nivelit më të lartë të ujit dhe turbinës). Ky
parametër shprehet në presion të ujit meqë sa më e madhe të jetë diferenca mes nivelit më
të lartë të ujit dhe turbinës, aq më i madh do të jetë presioni i ushtruar në turbinë.

Avantazhet e hidroenergjisë:
-

Është energji e pastër: nuk emetohen gazra të dëmshme gjatë prodhimit të energjisë
elektrike.

-

Lënda e parë për prodhimin e energjisë nga hidrocentralet është uji, i cili është i pastër
dhe i pashtershëm. Por megjithatë mund të ketë rënie të nivelit të ujit nëpër lumenj apo
liqene.

-

Hidrocentralet janë fleksibile: në rrethana të ndryshme mund të filllojnë operimin apo të
ndalen në një interval kohor shumë të shkurtër, për dallim nga termocentralet të cilat
marrin orë të tëra për ndaljen apo ndezjen e tyre.

-

Mund të dihet lehtësisht niveli i ujit në një lumë apo liqen, prandaj edhe mund të dijmë
sasinë e energjisë të cilën mund ta gjenerojmë nga hidrocentrali.

-

Efikasiteti i lartë dhe jetëgjatësia: efikasiteti i hidrocentraleve është rreth 95%, pra
koeficienti i shfrytëzueshmërisë së energjisë së ujit është i lartë. Centralet nga BRE
zakonisht dizajnohen të kenë një jetëgjatësi 20-25 vite, por hidrocentralet mund të
operojnë edhe pas 50 viteve me një efikasitet optimal.

Përkundër epërsive të energjisë hidroelektrike, infrastruktura e vetë hidrocentraleve, si e tillë,
shkakton çrregullime mjedisore. Në shumë raste, uji i mbledhur u zë hapësirën sipërfaqeve
rrafshinore të tokës së frytshme bujqësore. Veç kësaj, pendët ndikojnë në ndryshimin e tipareve
bimore dhe mikrobiale të mjedisit(Lingon, 1995).
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Mangësitë e hidroenergjisë:
-

Hidrocentralet veprojnë mbi sistemin ekologjik duke shkaktuar ndryshime, dhe si pasojë
llojshmëria peshkore mund të zvogëlohet dukshëm në lumenj(Brown & Moyle, 1993).

-

Ndërtimi i hidrocentraleve në një vend shkakton deformim të ekosistemit. Duhet pasur
kujdes që hidrocentrali të ketë ndikim minimal në peshqit që jetojnë ne ujërat ku
vendoset, dhe njëkohësisht duhet pasur kujdes edhe për kafshët që jetojnë përrreth
hidrocentralit.

-

Në rast të vendosjes së hidrocentralit në lumë, nevojitet shpeshherë që një pjesë e ujit të
lumit të kalojë nëpër gypa (kanale). Kjo mund të shkaktojë dëmtim të ambientit, tharje të
tokave përreth dhe mund të dëmtojë edhe tokat pjellore që ndodhen në atë rrethinë.

-

Vendet ku mund të instalohen hidrocentralet janë të limituara, duke pasur parasysh se
hidroenergjia është energji e ripërtëritshme dhe se duhet të shfrytëzohen lumenjtë, liqenet
apo oqeanet.

Hidrocentraleve u duhet hapësirë mjaft e madhe për rezervuaret akumuluese të ujit; mesatarisht,
75.000 hektarë tokë për rezervuar dhe 14 trilionë litra ujë nevojiten për prodhim të 1 miliardë
kWh më vit(Pimentel, 2001).
Në Kosovë ka hidrocentrale të vogla të cilat janë të vendosura nëpër lumenj. Meqenëse Kosova
nuk ka dalje në det dhe se liqenet e akumuluara përdoren për ujë të pijshëm, nuk mund të
shfrytëzohet energjia oqeanike apo energjia e ujërave të akumuluara (përveç hidrocentralit të
Ujmanit që operon në liqenin e Ujmanit i cili është i akumuluar).
Në tërësi, hidrocentralet në Kosovë kanë një kapacitet prej 130 MW.
Mundësitë për instalim të hidrocentraleve të reja janë të pakta, për shkak se vendi ynë nuk ka
burime të mjaftueshme ujore në këtë aspekt.
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Figura16. Harta hidrografike e Kosovës.(Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit)
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5.4 Energjia nga biomasa
Energjia nga biomasa është energjia të cilën mund ta marrim nga produktet e botës së gjallë. Në
këtë grup të produkteve hyjnë: druri, bimët e ndryshme (duke përfshirë edhe disa bimë si misri
dhe lule dielli), bimët ujore siç janë algat, mbetjet e ndryshme të shtazëve etj. Veç këtyre, edhe
mbetjet (hedhurinat) e amvisërisë hyjnë në grupin e biomasës, të cilat mund t’i përdorim për
përftimin e energjisë.
Për banor, shtetet në zhvillim përdorin barasevlerën e energjisë fosile të afërsisht 500 litra
vajguri, për dallim nga 8000 litrat përkatëse, dhe për banor, të përdorura në Shtetet e Bashkuara
të Amerikës. Në aspekt krahasimor, efektet mjedisore nga djegia e biomasës janë më pak të
dëmshme sesa ato nga qymyrguri, por më të dëmshme se ato nga gazi natyral(Pimentel, 2001).
Produktet që i marrim nga natyra mund t’i përdorim të përpunuara apo të papërpunuara, varësisht
nga lloji i produktit.
Produktet e biomasës të cilat mund t’i përdorim pa i përpunuar janë:
-

Druri që mund ta përdorim të papërpunuar duke e ndezur për të prodhuar energji për
ngrohje apo edhe energji elektrike. Disavantazhi i përdorimit të drurit është se mund të
shkaktohet shpyllëzimi në rast se nuk e përdorim në mënyrë racionale. Për përdorim të
arsyeshëm të drurit, sasia e përdorur e drurit brenda vitit duhet të jetë më e vogël ose e
barabartë me sasinë e drunjëve që rriten brenda një viti në natyrë.

-

Disa mbetje mund të ndizen të papërpunuara dhe mund të përftojmë energji elektrike nga
ndezja e tyre.

Produktet e përpunuara që mund të përftohen nga biomasa:
-

Biodiseli është produkt i cili mund të përftohet me shfrytëzimin e bimëve vajore (psh.
farat e lule diellit). Vetitë fizike dhe kimike të biodiselit mundësojnë që të zëvendësohen
karburantet. Biodiseli mund të përdoret si karburant për centrale elektrike, por mund të
përdoret edhe si karburant për mjetet e transportit.

-

Etanoli është produkt i cili mund të përftohet nga fermentimi i misrit, dhe të përdoret si
karburant për centrale elektrike dhe si karburant për mjete transporti. E metë e këtij
29

karburanti është se duhet të shfrytëzohen hapësira të mëdha për mbjelljen e misrit, në
mënyrë që të përftojmë një sasi të konsiderueshme të etanolit. Vendet të cilat shfrytëzojnë
më shumë këtë lloj energjie janë Brazili dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
-

Gazi natyral (metani) është karburant i cili mund të përftohet nga përpunimi i mbetjeve.
Mbetjet (kryesisht mbetjet organike) pas disa trajtimeve të llojit të pirolizës 2 , lirojnë
metan. Metani është lëndë djegëse, ndizet lehtë dhe mund të përdoret për prodhimin e
energjisë elektrike apo energjisë termike. Shfrytëzimi i metanit ka përparësitë e veta
sepse sasia e gazrave të cilat lirohen gjatë djegies së tij nuk janë edhe aq të dëmshme.
Centralet elektrike nga ky gaz janë fleksibile në prodhim dhe nuk zënë shumë hapësirë.

-

Peleti është produkt i përpunuar nga mbetjet e drurit, i cili mund të përdoret si lëndë
djegëse për të përftuar energji elektrike apo energji termike. Në krahasim me përdorimin
e drurit të papërpunuar, është më efikas dhe më praktik.

Përdorimi i biomasës së përpunuar ka më shumë avantazhe për shkak të efikasitetit më të lartë
dhe ndikimit negativ më të ulët në natyrë.
Nga kjo sferë, në Kosovë druri përdoret më shumë me qëllim të përftimit të energjisë termike.
Përndryshe, ende nuk ka kapacitete gjeneruese të prodhimit të energjisë elektrike nga biomasa.
Në aspektin ideor, një mundësi adekuate për përdorimin e biomasës në Kosovë do të ishte
shfrytëzimi më i theksuar i mbetjeve për përftimin e metanit në favor të prodhimit të energjisë
elektrike apo energjisë termike.

5.5 Energjia gjeotermale
Energjia gjeotermale, ashtu edhe siç nënkputon vetë termi, është energjia termale (e brendshme)
e tokës e cila shfaqet ne formë nxehtësie. Në thellësi të ndryshme të tokës ndodhen ujëra apo
gazra me temperatura të larta të cilat mund t’i shfrytëzojmë për prodhimin e energjisë elektrike
apo energjisë termale. Potenciali i energjisë gjeotermale varet nga lloji i dheut dhe pozita
gjeografike. Vendet të cilat janë më të pasura me ujëra dhe gazra gjeotermale janë ato të cilat
janë në afërsi të vullkaneve (p.sh. Islanda). Me rritjen e thellësisë në tokë, rritet edhe
temperatura. Pra kapaciteti i energjisë gjeotermale është më i lartë në thellësi të mëdha. Ujërat
2

Proces i djegies në mungesë të oksigjenit.
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apo gazrat gjeotermale nxirren deri në sipërfaqe të tokës me anë të gypave, dhe pastaj në saje të
turbinave dhe gjeneratorëve mund të konvertohet energjia termike në energji elektrike.
Përndryshe, energjia gjeotermale mund të përdoret drejtpërsëdrejti si energji termike për ngrohje
të hapësirave.
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6. Deklarimi i problemit

Qëllimi i këtij punimi është analizimi i mundësive të instalimit të centraleve elektrike nga BRE,
dhe krahasimi i tyre me prodhimin elektrik nga energjia fosile. Procesi i tranzicionit të energjisë
nga burimet fosile në BRE ka sfidat e veta. Gjatë këtij procesi domosdoshmërisht duhet të kemi
parasysh disa gjëra:
-

Siguria e furnizimit: pa marrë parasysh burimet e energjisë, konsumatorët duhet të
furnizohen me energji elektrike pa ndërprerje. Kjo është një sfidë për shkak se BRE varen
nga rrjedhojat e kushteve klimatike, dhe shkakton që prodhimi nga BRE të mos jetë
konstant.

-

Cilësia e prodhimit të energjisë nga BRE: rëndësi të madhe ka ruajtja e balancimit të
rrjetit energjetik. Energjia që futet në rrjet duhet të këtë frekuencën e caktuar të rrjetit
energjetik ( në Kosovë dhe Evropë është 50 Hz).

-

Ruajtja e çmimeve të volitshme për konsumatorët: pasi që centraleve nga BRE iu ofrohen
tarifa nxitëse të cilat iu mundësojnë atyre të shesin energjinë me një çmim më të lartë se
termocentralet, atëherë edhe çmimi i energjisë do të rritet për konsumatorët.

-

Shfrytëzimi racional i resurseve: gjatë ndërtimit të centraleve fosile apo atyre nga BRE,
duhet të merret parasysh shfrytzimi racional i hapësirave, ujërave dhe lëndëve të para.

Duke marrë parasysh kushtet e lartëpërmendura dhe duke iu referuar teknologjisë së sotme,
kalimi i plotë nga energjia fosile në BRE nuk është i mundur. Kalimi i plotë në BRE mund të
bëhet kur centralet të arrisin një efikasitet më të lartë dhe kur teknologjitë për ruajtjen e energjisë
të avancojnë më shumë.
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7. Metodologjia

Në këtë studim kemi përdorur metodën krahasuese. Kemi marrë prodhimin mesatar vjetor të
termocentraleve TC A dhe TC B në Kosovë dhe jemi fokusuar në zëvendësimin e prodhimit të
kësaj energjie nga panelet solare. Për këtë studim janë dashur disa të dhëna kyçe të cilat janë:
-

Prodhimi nga termocentralet në Kosovë

-

Diellosja në Kosovë (orët me diell)

Poashtu kemi marrësi shembull një panel solar të tipit “JSM 72 330W”i cili prodhohet në
Kosovë nga kompania “Jaha Solar”.
Llogaritjet që kemi bërë janë:
-

Prodhimi energjetik vjetor nga një panel i vetëm “JSM 72 330W”.

-

Sasia e paneleve “JSM 72 330W” që duhen për të ekuivalentuar sasinë e energjisë që
prodhojnë TC A dhe TC B.

-

Kapaciteti gjenerues që duhet të kenë të gjitha këto panele së bashku.

-

Sipërfaqën që duhet për vendosjen e të gjitha këtyre paneleve.

-

Çmimi për blerjen dhe montimin e këtyre paneleve duke u bazuar në çmimin për
instalimin e 1 kW të energjisë solare në Kosovë.
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8. Rezultatet

8.1 Prodhimi nga termocentralet

Mesatarja e nxjerrjes së qymyrgurit : 8 000 000 tonelata
Mesatarja e prodhimit nga TC A është 1500 GWh
Mesatarja e prodhimit nga TC B është 3750 GWh
1 ton linjit përafërsisht ka vlerë kalorifike ekuivalente me 10000 MJ, që në MWh i bie 2.77
MWh. Nëse këtë vlerë e shumëzojmë me shumën e linjitit që nxirret nga minierat për 1 vit (8
000 000 ton), atëherë vlera kalorifike e kësaj sasie në MWh është 22 160 000 MWh (apo 22160
GWh).
Nëse pjesëtojmë shumën e energjisë elektrike të përftuar nga termocentralet me vlerën kalorifike
të 8 000 000 tonelatave linjiti, atëherë kemi:
(1500 + 3750)𝐺𝑊ℎ
= 0.23
22160𝐺𝑊ℎ
Pra 0.23 apo 23% është koeficienti i shfrytëzueshmërisë së linjitit, mirëpo pasi që qymyrguri
duhet të përpunohet dhe një pjesë e tij të shitet apo eksportohet dhe jo e gjithë sasia prej 8 000
000 ton linjiti futet në TC A dhe TC B, nuk mund të themi se termocentralet TC A dhe TC B
kanë efikasitet prej 23%. TC A ka efikasitet prej 32.42% kurse TC B ka efikasiteti prej 38.79%.

8.2 Paneli solar JSM 72

Të dhënat bazike:
-

Dimensionet: 1966 mm x 998 mm x 35 mm.

-

Pesha: 22 kg.

-

Numri i qelizave solare: 72.

-

Dimensionet e qelizës solare: 157 mm x 157 mm.

-

Materiali i qelizave: Silic monokristalor.
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-

Mbulesa e përparme: xham solar.

-

Mbulesa e pasme: polimer.

-

Korniza: alumin.

Figura17. Të dhënat elektrike të panelit solar JSM 72(Jaha Solar).

8.3 Diellosja në Kosovë

Orët me diell në Kosovë janë mesatarisht 2079, që për një ditë i bie 5.7 orë, përkatësisht 47%
nga diellosja e mundshme (47% e orëve nga lindja e diellit deri në perëndim). Diellosja është më
e vogël gjatë stinës së dimrit. Në dhjetor ka mesatarisht 54 orë me diell, që do të thotë 1.7 orë në
ditë. Kurse gjatë muajve të verës diellosja është mbi 250 orë në muaj ose 8.3 orë në ditë.
Për shkak të pozitës gjeografike, pjesa me më së shumti diellosje në Kosovëështë rrafshi i
Dukagjinit (Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës).

8.4 Mbulimi i prodhimit të TC A dhe TC B me përdorimin e paneleve solare

Për të parë se sa panele solare nevojiten për mbulimin energjetik vjetor të TC A dhe TC B, duhet
të kalkulojmë energjinë që na jep një panel solar (JSM 330W) brenda vitit ( 𝐸𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 ). Kjo
llogaritet duke gjetur prodhimin e fuqisë së panelit dhe orëve me diell.
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𝐸𝑃𝑎𝑛𝑒𝑙 = 330𝑊 ∗ 2079ℎ = 686 070𝑊ℎ = 0.68607𝑀𝑊ℎ
Rezultati në ekuacionin e mësipërm na jep energjinë elektrike të gjeneruar nga një panel gjatë
vitit. Për të gjetur se sa panele nevojiten për mbulimin e gjenerimit nga TC A dhe TC B, duhet të
pjesëtojmë energjinë e gjeneruar nga termocentralet me energjinë e gjeneruar nga një panel gjatë
vitit.
Energjia totale e gjeneruar nga termocentralet:
𝐸𝑇𝐶 𝐴 + 𝐸𝑇𝐶 𝐵 = 1500 GWh + 3750 GWh = 5250GWh = 5 250 000 𝑀𝑊ℎ
Panelet e nevojitura për mbulimin e energjisë së gjeneruar nga termocentralet:
5250000𝑀𝑊ℎ
= 7 650 050
0.68607𝑀𝑊ℎ
7 650 050 panele nevojiten për të ekuivalentuar energjinë e gjeneruar nga TC A dhe TC B.
Të gjitha këto panele do të kenë një kapacitet gjenerues prej:
7 650 050 ∗ 330𝑊 = 2 524 516 500𝑊 ≈ 2 525𝑀𝑊
Sipërfaqja e një paneli është:
1966𝑚𝑚 ∗ 998𝑚𝑚 = 1 962 068𝑚𝑚2 = 1.96𝑚2
Nëse të gjitha panelet i vendosim në rrafsh dhe ngjitur me njëra tjetren, atëherë do të zëjnë një
hapësirë prej:
1.96𝑚2 ∗ 7 650 050 = 14 994 098𝑚2 ≈ 15𝑘𝑚2
Por nëse panelet vendosen në rrafsh, ateherë nuk do të kenë mundësi të absorbojnë energjinë e
diellit maksimalisht. Kështu që nëse panelet vendosen në një kënd të caktuar, do të kenë mundësi
të gjenerojnë më shumë energji elektrike, por do të zënë më shumë hapësirë për t’u vendosur.
Hapësira që duhet për të vendosur panelet në një kënd 30-35 shkallë mund të jetë deri 50% më e
madhe sesa hapësira e paneleve të vendosura në rrafsh.
15𝑘𝑚2 + 15𝑘𝑚2 ∗ 50% = 22.5𝑘𝑚2

36

Këto panele mund të vendosen mbi tokat ku më parë është nxjerrë qymyrguri dhe që tani janë të
lira. Në këtë mënyrë, mund të evitojmë vendosjen e paneleve nëpër tokat pjellore.
Në Kosovë çmimi i paneleve solare është rreth 800 euro/kWh. Atëherë, çmimi për 2 525MW do
të jetë përafërsisht:
2 525𝑀𝑊 = 2 525 000𝑘𝑊
2 525 000𝑘𝑊 ∗ 800 𝑒𝑢𝑟𝑜⁄𝑘𝑊 = 2 020 000 000 𝑒𝑢𝑟𝑜

8.5 Sfidat e zëvendësimit të energjisë fosile me energjinë solare

Gjatë këtij tranzicioni duhet pasur parasysh disa sfida dhe disa kushte:
-

Për dallim nga termocentralet që gjenerojnë energji gjatë gjithë kohës, panelet solare do
të gjenerojnë energji elektrike vetëm gjatë natës. Kjo shkakton problem për shkak se
ditën do të kemi tepricë të energjisë, ndërsa natën nuk do të kemi energji fare. Për të
rregulluar këtë problem duhet të gjejmë zgjidhje, të cilat mund të jenë:
1) Përdorimi i teknologjive të ruajtjes së energjisë: mund të shfrytëzojmë këto teknologji
për të akumuluar tepricat e energjisë dhe t’i shfrytëzojmë ato teprica gjatë natës apo
kur kemi mungesë të diellit. Gjithsesi teknologjitë e ruajtjes së energjisë janë shumë
të shtrenjta dhe jo të levërdishme ekonomikisht.
2) Eksporti i tepricave të energjisë dhe importi i energjise elektrike duke shfrytëzuar
përfitimet nga eksporti. Nga panelet solare do të përftojmë energji elektrike gjatë
ditës, kur edhe çmimi i saj është më i lartë se natën, këtë fitim mund ta shfrytëzojmë
për të blerë energji gjatë mungesave të energjisë dhe natën.

-

Në Kosovë, konsumi më i madh i energjisë është gjatë stinëve të dimrit, kurse pikërisht
në këtë muaj gjenerimi nga panelet solare do të jetë më i vogël për shkak të mungesës së
diellit. Në anën tjetër gjenerimin maksimal nga panelet solare do ta kemi gjatë verës,
atëherë kur konsumi do të jetë më i vogël. Kjo do të shkaktojë destabilitet energjetik dhe
do të shfaqë nevojën e përdorimit të ruajtjes së energjisë apo eksportit dhe importit të saj.
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-

22.5 𝑘𝑚2 është një sipërfaqe shumë e madhe dhe nuk mund të mbulohet vetëm me
përdorimin e sipërfaqeve të mbuluara nga djerrina në KEK, prandaj sfidë e veçantë është
edhe shfrytëzimi racional i tokave për vendosjen e paneleve solare.

-

Panelet solare nuk do të gjenerojnë gjithmonë maksimumin e energjisë për të cilën kanë
kapacitet sepse rrezet e diellit jo gjithmonë bien pingul në panelet solare. Në anën tjetër,
panelet do të gjenerojnë energji elektrike gjatë ditës edhe kur diellin e mbulojnë retë, dhe
gjenerimi elektrik do të jetë dukshëm më i vogël në këto raste.

Çmimi i instalimit të këtyre paneleve solare është shumë i lartë dhe pothuajse i papërballueshëm
për momentin.

9. Diskutime dhe përfundime

Sipas këtij studimi mund të themi se kalimi i plotë nga burimet fosile në BRE është i
pamumdshëm për momentin. Pengesat për tranzicion të plotë në BRE janë si vijojnë:
-

Përdorimi i BRE nuk premton sigurinë për furnizim me energji elektrike gjatë gjithë
kohës.

-

Tepricat apo mungesat e mëdha të energjisë shkaktojnë problem në balancim të rrjetit
energjetik.

-

Mungesa e teknologjive për ruajtjen e energjisë shkakton problem për shkak se do të jemi
të detyruar t’i eksportojmë të gjitha tepricat dhe do duhej të importonim çdo mungesë të
energjisë.

-

Çmimi i centraleve nga BRE është shumë i lartë dhe i papërballueshëm në vendin tonë
për centrale të mëdha.

-

Rritja e prodhimit nga BRE do të shkaktojë edhe rritjen e çmimit për konsumatorët. Kjo
për shkak se centralet nga BRE shesin energjinë elektrike më shtrenjtë se termocentralet.

Rritja e investimit në BRE është e domosdoshme, por i gjithë ky proces duhet të ndodhë
gradualisht dhe duhet të harmonizohet me:
-

Zhvillimin ekonomik.

-

Sigurinë e furnizimit.
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-

Zhvillimin e teknologjive.

-

Rritjen e efikasitetit.

-

Përdorimin e teknologjive për ruajtjen e energjisë.

-

Shfrytëzimin racional të resurseve natyrore.

-

Kontrollimin e çmimit të energjisë për konsumatorët në mënyrë që të jetë i
përballueshëm.
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